**BÀI TẬP ÔN TẬP Ở NHÀ – LỚP 2**

Hä vµ tªn:.........................

Líp 2...

**I. To¸n**

**Bµi 1:** TÝnh:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 x 4 =4 x 6 = 2 x 7 = 5 x 3 =5 x 2 = | 4 x 4 =5 x 6 = 3 x 7 = 3 x 3 =4 x 2 = | 3 x 9 =4 x 8 = 2 x 9 = 5 x 6 =5 x 5 = | 5 x 4 =2 x 6 = 5 x 7 = 3 x 6 =5 x 9 = | 2 x 4 =4 x 9 = 2 x 10 = 5 x 10 =2 x 8 = |

**Bµi 2:**TÝnh

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 x 6 + 18 = .......................... =............................ | 4 x 9 - 18 = ......................... = ......................... | 5 x 5 + 7 =...................... = ...................... |

**Bµi 3:**

|  |  |
| --- | --- |
| a, Mçi bµn cã 5 ng­êi ¨n. Hái 9 bµn nh­ thÕ cã bao nhiªu ng­êi ¨n?Bài giải............................................................................................................................................................................................. | b, Mçi chai dÇu ®ùng ®­îc 3l. Hái 7 chai nh­ thÕ cã bao nhiªu lÝt dÇu?Bài giải....................................................................................................................................................................................... |

**Bµi 4:**

|  |  |
| --- | --- |
| a, T×m hai sè cã tæng lµ 11 vµ tÝch lµ 30.................................................................................................................................................................................................................. | b, T×m hai sè cã tÝch lµ 24 vµ hiÖu lµ 5....................................................................................................................................................................................... |

**Bµi 5:** ViÕt tiÕp 3 sè n÷a:

a, 12, 15, 18,........;........;........;30. b, 24, 21, 18,......;..........;........; 6.

**II. Tiếng việt**

1. ***§äc thÇm***

Cheo cheo lµ loµi thó nhót nh¸t, sèng trong rõng. Chóng cã l«ng mµu n©u sÉm nh­­ l¸ bµng kh«, ph¶i tinh m¾t míi thÊy ®­­îc. Cheo cheo ®i ¨n c¶ ngµy lÉn ®ªm. Vµo tuÇn tr¨ng s¸ng, chóng ®i ¨n lóc tr¨ng s¾p mäc, ch©n ®¹p trªn l¸ kh« xµo x¹c. Khi kiÕm ¨n, cheo cheo dòi mòi xuèng ®Êt ®Ó ®µo giun hoÆc mÇm m¨ng, v× vËy mòi kh«ng ®¸nh h¬i ®­­îc. §· thÕ, tai cheo cheo l¹i côp xuèng, nªn kh«ng thÝnh. Khi cã ®éng, chóng kh«ng ch¹y ngay mµ cßn dõng l¹i vÓnh tai lªn ®Ó nghe, thÊy nguy hiÓm thùc sù míi lß dß ch¹y.

**Dùa theo néi dung cña bµi, khoanh trßn vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng**

**1*. Cheo cheo lµ loµi thó thÕ nµo?***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a.Hung d÷ | b. Kh«n ngoan | c. Nhót nh¸t |

***2. Cheo cheo cã mµu l«ng nh­­ thÕ nµo?***

a. Mµu n©u sÉm nh­­ l¸ bµng kh«.

b. Mµu l¸ bµng xanh t­­¬i.

c. Mµu vµng nh¹t.

***3. Cheo cheo ®i ¨n vµo thêi gian nµo?***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a. Ban ngµy | b. Nh÷ng ®ªm tr¨ng s¸ng | c. C¶ ngµy lÉn ®ªm. |

***4. Trong c©u: Cheo cheo lµ loµi thó nhót nh¸t, sèng trong rõng. Tõ ng÷ nµo tr¶ lêi c©u hái Con g×?***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a. Cheo cheo | b. Loµi thó | c. Sèng trong rõng |

***5. Bé phËn in ®Ëm trong c©u*:** *Tai cheo cheo* ***kh«ng thÝnh*.** Tr¶ lêi cho c©u hái nµo**?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a. lµm g×? | b. lµ g×? | c. thÕ nµo? |

1. ***Trong c©u: Cheo cheo lµ loµi thó nhót nh¸t, sèng trong rõng. Tõ nhót nh¸t lµ tõ chØ g×?***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a. ho¹t ®éng | b. ®Æc ®iÓm | c. sù vËt |

***7. §Æt c©u hái cho bé phËn c©u ®­îc g¹ch ch©n.***

*a,* Cheo cheo dòi mòi xuèng ®Êt ®Ó ®µo giun.

*……………………………………………………………………………………….*

b. Vµo tuÇn tr¨ng s¸ng Cheo cheo l¹i ®i kiÕm ¨n.

*........................................................................................................................................*

***8. §iÒn dÊu c©u thÝch hîp vµo « trèng:***

B¸c T¸m xoa ®Çu TÝ, nãi:

* TÝ häc kh¸ l¾m B¸c th­­ëng cho ch¸u hép b¸nh

Quay sang Bêm b¸c hái

* Cßn Bêm, ch¸u häc hµnh thÕ nµo

- D¹, th­­a b¸c, ch¸u häc kh¸ gÊp ®«i em TÝ ¹.